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from  before  the  Christian  era  (between  350BC  and  50BC),  contains  material  that  resembles
‘calculus’.  The  headline  in  the  Independent  (29  January  2016)  was  written  to  arouse  interest:
‘Calculus Babylon! Ancient scholars used abstract geometry to track path of Jupiter’.
















go  into  the  possible  inconsistencies  of  this  measurement  here).  So  the  ploughman  could  note
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curved  line  and  three  straight  lines,  like  that  in  Figure  2.       Not  long  afterwards,  Isaac Newton
made  a  remarkable  observation.  He  noticed  that,  quite  generally,  areas  could  be  found  by  a
method  based  on  regarding  the  curved  boundary  as  representing  the  speed  at  which  some
quantity  is changing.   Mathematicians call  this  the  ‘fundamental  theorem of calculus’, because  it
says that the process of ‘integration’ is the inverse of ‘differentiation’.
In  fact,  the  Babylonian  representation  of  the  total  movement  of  Jupiter  by  means  of  an  area
illustrates  this  result  very  nicely.  The  speed  of  Jupiter  across  the  sky  can  be measured  by  the
number of units that it travels in one day, so that the numbers 3, 2, 2, 1, 2 represent the varying
speed  of  the  planet.    Translating  this  idea  into  pictorial  form  gives  us  an  illustration  of  the
fundamental theorem.
So my suggestion is that the clay tablet describes a universal method of measuring a cumulative
effect. This method was probably used in Babylon to assess the size of  fields, and much later  it
was used by mathematicians to set up the subject we call integral calculus.
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